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Background and Objective: In Islamic approach profound belief in 
God’s traits has an important effect on development of personality. Based 
on Islamic teachings, the function of appearing God’s traits in life is 
twofold. First, it makes individuals resilient to the pressure of life and 
crisis. Second, a model of identification paves the way for human to 
achieve his ultimate goal and self-actualization. This study aims to 
introduce a new tool for assessment of individuals’ identification with 
God’s traits. 
Method: This fundamental research was conducted as a survey. To 
collect the data, all God’s traits were first gathered from Islamic text 
books. As the next step, collected traits were reviewed and modified 
based on various criteria. Finally, 53 traits were extracted and designed as 
a questionnaire with Likert scale. As for the sample, Random Stratified 
Sampling was used. 400 individuals who were from different socio -
economic levels  completed the questionnaire (71.5% urban area, 25.8% 
rural area, Male=50%, Female=50%). To determine reliability and 
validity, the data were analyzed using: Cronbach's alpha, Bartlett's Test, 
Factor Analysis, Conduct validity, and Kaiser-Meyer-Olkin. All ethical 
issues were observed in this research and the researchers declared no 
conflict of interests. 
Results: According to Spearman Correlation, validity was .88% (P<.001) 
and Cronbach’s alpha coefficient was 95%. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
test was calculated for sampling adequacy which was reported to be .93% 
(.000). 
Conclusion: Findings revealed that this questionnaire has acceptable 
validity and reliability. Therefore, it can be utilized to assess individuals’ 
identification with God’s traits . 
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Background and Objective: According to Islamic and 
monotheistic worldview, shaping the Allah’s traits in 
human and becoming like his traits is the ultimate goal 
of human being. Individuals can achieve the last stage 
of actualization and personal development by 
identifying with Allah’s traits. In other words, 
becoming a divine man means understanding 
existential poverty to Allah and striving for 
identification with God’s traits. Profound belief in 
Allah’s existence in human life has an effect on 
shaping the healthy lifestyle and mental health. If life 
style is formed according to the monotheist approach 
and Allah’s traits, it fosters both mental and general 
health; as a result, other aspects (e.g., marital 
satisfaction and job satisfaction) would be improved. 
This study aimed to develop a proportional tool for 
Islamic world. Moreover, it aimed to shape a new 
approach to religious concepts in which steps are taken 
toward  promoting  mental health and life style through 
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utilizing profound concepts. 
Method: This study is fundamental and applied in 
nature, adopting a descriptive approach. Given the 
purpose of the study which was developing a 
questionnaire for identifying with God’s traits for all 
people from diverse backgrounds, the statistical 
population included all socioeconomic levels of 
individuals (e.g., rural/urban, men/woman, academic 
/non-academic). Based on sample size formula for 
descriptive studies (i.e., non-experimental), 400 
individuals were selected and tested. Random stratified 
sampling was used. The date were analyzed by 
descriptive (e.g., average, standard deviation) and 
inferential methods (Cronbach’s alpha, spearman 
Brown's duplication, Guttmann’s duplication, 
correlation between two forms, alpha calculation 
between two halves, factor analysis, Kaiser meier alkin 
and Bartlett test). The Questionnaire was developed 
through four stages of selection of traits, screening, 
translation, revision and final approval. 
Results: The results revealed that two facets of human 
personality, namely extraversion personality traits and 
introversion personality traits, are extracted from the 
questionnaire assessing personality traits. Being 
kindhearted, loving others, having good manners, and 
helping others are some examples of extroverted 
personality traits while acceptance of truth, 
benevolence, reliability, magnanimity are categorized 
as introverted personality traits. 
Conclusion: Islamic thinkers believe that human being 
is the caliph of God on earth for which assimilating the 
traits of God as the epitome of ultimate features is the 
basis of human identity (1). Accordingly, profound 
belief in God’s characteristics in human’s life (Unity of 
the Divine Acts) will provide a different lifestyle. 
Lifestyle is a set of frameworks and paradigms for 
thinking, doing, and living in society driven from one’s 
attitude toward life and beliefs stemming from it (2). 
Holy Quran as the source of Islamic teachings and 
rules persuades people to develop their personality, 
have good relationships with others and pay attention 
to human situations especially low socioeconomic 
levels. This means that Islam emphasizes that two 
dimensions of personality have an important effect on 
human actualization. One dimension contains some 
rules that persuade people to improve their inner traits 
and another encourages them to help others and be 
responsible about their pressure and problems. 
Astonishingly, the result of the present study (i.e. the 
result of factor analysis) revealed that the new 
questionnaire contains two dimensions of personality 
characteristics (i.e. introversion and extroversion) too. 
Holy Quran says that “Establish worship, pay the poor-
due (3). This shows that the introduced questionnaire is 
confirmed by Islamic teachings and can be used as a 
valid tool for special goals and religious assessments. 
To sum up, the present study can help to introduce a 
new consideration of religious texts, providing an 
applied and helpful view to religion. Considering 
religious concepts, spiritual rules and teachings is not 
limited to some personal rituals and traditions; but 
rather, it is supposed to be a major source for retraining 
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 الملّخص  
 يف الصفات واألمساء االهلیة،العمیق لالعتقاد الراسخ و  يف النهج االسالمي، :خلفية البحث وأهدافه
تنمیة شخصیة اإلنسان. وفقا للتعالیم القرآنیة، إن ملظاهر التوحید العملیة يف احلیاة دور تربوي كبري يف 
امام ضغوطات احلیاة وازماهتا ومن  ويقويانهاالنسان من اخلضوع  مينعان: فمن جانب نين مزدوجيتاثري 
السامیة ومنو ؤدي اىل حتقیق األهداف البشرية تعلى اساس الصفات االهلیة،  احملاكاةجانب آخر فإن 
 الغرض من هذا البحث هو بناء وتوحید مقیاس تطبیق لقیاس التقوى يف البشر. مواهبه وازدهارها.
قیاس مدى وجود مسات اهلل سبحانه وتاثريه يف حیاة هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي أداة جديدة ل
 االنسان.
هذه الدراسة يف البداية  اجري هذا البحث االساسي على منهج مسح میداين. ففي :منهجية البحث
وحذف  يف اخلطوة التالیة، متت مراجعة مت مجع كل امساء اهلل سبحانه وصفاته من املصادر االسالمیة،
صفة 53. ويف النهاية مت استخراج ات اليت مت احلصول علیها على أساس معايري خمتلفةصفوتعديل ال
داة هذه الدراسة، عبارة عن استبیان مت ا فكانتوحتويلها اىل استبیان لیكرت. ومن هذا املنطلق، 
الطبقات االجتماعیة  شىتشخص من  400على عینة من ي واجر  اعداده من قبل الباحث
 ٪ 5 0ومن كال اجلنسني )الريف(  من سكان٪ 25.8و  من سکان احلضر ٪ 71.5واالقتصادية )
القیاس وصحته باستخدام . مت حساب ثبات طبقیة عشوائیة ،طريقة أخذ العینات ( وكانتمن االناث
متت  معامل الفا كرونباخ وصحة اهلیكل والتحلیل العاملي واختبار بارتلیت وكايزر ـ ماير ـ اولكني.
و اضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقالة مل يشريوا اىل  ،مراعاة مجیع املوارد االخالقیة يف هذا البحث
 .تضارب املصاحل
. كذلك مت احلصول على 95/0مت حساب معامل ثبات القیاس يف الفا كرونباخ  :كشوفاتال
ذات داللة احصائیة لصحة القیاس على اساس معامل اسبريمان لالرتباط 001/0p<، 88/0درجة
حسب منهج كايزر ـ ماير ـ  93/0، 000/0 ولقد قدرت كفاية العینة بدرجة ذات داللة احصائیة
 اولكني.
مت اعداده من  الذي االستبیاناظهرت النتائج املكتسبة من جتزئة التحلیالت االحصائیة ان االستنتاج: 
قبل الباحث له ثبات وصحة مقبولة وميكن ان يعترب معیارا صحیحا لقیاس مدى وجود مسات اهلل 
 سبحانه يف حیاة االنسان.
 
 :التالي الترتيب على المقالة استناد يتم
Ansari Z, Salek L, Mousavi
 
E, Asgharnejad Farid AA. Validating Islamic Questionnaire of Identifying God’s Traits in Human. J Res Relig Health. 
2018; 4(3): 56- 69. 
 وجود اهلل في حياة االنسان عداد استبيان اسالمي لقياس مدىا
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 چکیده  
در رویکرد اسالمی، باور عمیق به صفات و اسماء الهی نقش عمیق هدف: سابقه و 
های توحید  های قرآنی، بروز جلوه در رشد شخصیت انسان دارد. بر اساس آموزهتربیتی 
سازی در  یی دارد: از یک سو، موجب پیشگیری و مقاوم عملی در زندگی، کارکرد دوگانه
شود؛ و از سوی دیگر، همانندسازی بر مبنای صفات  های زندگی می برابر فشار و بحران
شود. هدف  رشد و شکوفایی استعدادهای او می الهی، موجب رسیدن به غایت انسان و
این پژوهش، ساخت و هنجاریابی مقیاسی کاربردی برای سنجش خداگونگی در انسان 
 است.
یابی است. در این  این مطالعه پژوهشی بنیادی با روش پیمایشی و زمینه: کار روش
آوری شد. در  پژوهش، نخست تمامی اسماء و صفات خداوند از منابع اسالمی جمع
آمده بر مبنای معیارهای گوناگون بازبینی، حذف و  دست ی بعدی، صفات به مرحله
یی در طیف لیکرت  امهن صفت استخراج شد که به پرسش 53تعدیل شد. سرانجام، 
ساخته بود که بر روی  ی محقق نامه تبدیل شد. بدین جهت، ابزار این مطالعه، پرسش
درصد  5/71اقتصادی ) -نفر از طبقات مختلف اجتماعی  400یی با حجم  نمونه
درصد زن( اجرا شد. روش  50درصد روستانشین(، از هر جنس ) 8/25شهرنشین و 
ی بود. پایایی و روایی مقیاس، با استفاده از آلفای کرونباخ، ی گیری، تصادفی طبقه نمونه
محاسبه شد. در  کایسرـ مایر ـ الکینروایی سازه، تحلیل عاملی، روش کرویت بارتلت و 
براین، نویسندگان مقاله  ارد اخالقی رعایت شده است. عالوهی مو این پژوهش همه
 اند. گونه تضاد منافعی گزارش نکرده هیچ
محاسبه شد. روایی مقیاس نیز  95/0ضریب پایایی مقیاس در آلفای کرونباخ  ها: یافته
 001/0p<، 88/0ضریب همبستگی اسپیرمن یک دامنه در سطح معناداری بر مبنای 
در سطح  الکین، ـ مایر گیری نیز بر حسب روش کایسرـ کفایت نمونهبه دست آمد. 
 برآورد شد. 93/0، 000/0معناداری 
ی  نامه های آماری نشان داد که پرسش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلگیری:  نتیجه
ساخته شده، پایایی و روایی پذیرفتنی دارد و ممکن است بتواند ابزاری معتبر برای 
 سنجش خداگونگی در انسان باشد.
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 یی وجودماهیت دنیا و چرا در جستجوی کشفدانشمندان 
هایشان  برای تفسیر یافته به همین جهت،هستند.  آناشیا در 
تا بتوانند اعتقاداتشان را  گردند میبه دنبال تصویری از جهان 
در آن جای دهند. به تفسیری که یک شخص یا مکتب 
بینی  جهان .شود گفته میبینی  جهان دارد جهان ی درباره
بینی  جهان. علمی، فلسفی و دینی: بر سه نوع است مبتنی
علم به . در این تعریف، های علمی است علمی بر مبنای یافته
ربی مبتنی بر فرضیه و آزمون علم تج است.مفهوم علم تجربی 
بینی فلسفی مبتنی بر  جهان. است و این دو ارزش موقت دارند
ی  بینی حوزه جهان نوع از است. این 1ماوراءالطبیعیاصول 
چارچوبی برای  بینی علمی دارد و از جهان یتر وسیع
، بینی جهان. سومین شکل شود بینی علمی محسوب می جهان
 .مبتنی بر اصول بنیادی دین است است که دینی بینی جهان
. بر اساس (1) است یبینی توحید جهان ،اساس اسالم
ان در آفرینش، بینی دینی و توحیدی، هدف غایی انس جهان
تعالی در انسان و خدایی شدن او  ظهور و بروز صفات باری
است. به حدی که انسان، در آفرینش، خود را مالک هیچ چیز 
ی کماالت تصور کند؛ مقامی که  نداند و خداوند را منشأ همه
شود. به بیان  یاد می« فقر وجودی»در عرفان و فلسفه از آن به 
، «فنای ذاتی» برای انسان کمال حقیقیعرفای اسالمی، 
سبحان است که از  حضرتدر « فنای فعلی»و « فنای وصفی»
شود. این مقام  فعلی تعبیر میو آن به توحید ذاتی، اسمی 
که یابد  می عبارت است از اینکه انسان در اثر این شهود در
 یهیچ ذات، وصف و فعلی جز برای خداوند سبحان، برای دیگر
کند با الگوگیری از اسماء و صفات  و تالش می (2) وجود ندارد
یماید. به خداوند، در قالب بشری، مسیر رشد و کمال را بپ
مقام فقر وجودی چنان است که » تعبیر امام خمینی )ره(
 اند حق ی کامله ی تمام ذرات کائنات، مسخّر ارادهانسان دریابد 
چیز استقالل ندارند و تمام آنها در  وجه و در هیچ و به هیچ
وجود و کمال وجود و در حرکات و سکنات و اراده و قدرت و 
 «دن محتاج و فقیر، بلکه فقر محض و محض فقرنئوسایر ش
. درک حقیقت این مفهوم از فقر وجودی و امکانی به (3)
انجامد و در مقام بیرونی و رفتاری،  خدایی شدن انسان می
تواند با الگوگیری از اسماء و صفات خداوند، به کمال  آدمی می
                                                                 
1) metaphysics  
رین حد رشد و تکامل شخصیت برسد. به عبارت انسانی و باالت
دیگر، خدایی شدن انسان، از یک سو به معنای درک فقر 
وجودی انسان به خداوند است و از سوی دیگر، به معنای 
گیری از اسماء و صفات باری  تالش برای همانندسازی و بهره
 ی انسانی است. تعالی در محدوده
ی تعامل بین  ر زمینههای اخیر، تحوالت چشمگیری د در سال
اگر  2علم و دین صورت گرفته است. بر اساس نظر هانا آرنت
بتوان قرن هفدهم را قرن ستیزه بین علم و دین )علوم تجربی( 
یقین قرن هجدهم، قرن توقف و قرن نوزدهم، قرن  نامید، به
بازگشت و سرانجام، قرن بیستم قرن آشتی بین علم و دین 
قرن بیست و یکم  ،3، پاتریشیا آبردینگذاری است. پیرو این نام
دین نه تنها  . بر این اساس،(4) نامد داران می را متعلق به دین
 بیرون نرفته است، بلکه با قوتی بیشتر ی زندگی بشر از صحنه
. این بازگشت به دین و زندگی بشر بازگشته است ی به صحنه
ها را با چالش جدی مواجه کرده  زدگی، انسان رویگردانی از علم
است تا دالیلی برای چیستی، چگونگی و چرایی خود بطلبند. 
گیرد،  ی علم قرار نمی ها در محدوده گویی به این پرسش پاسخ
های  ها و چالش پرسشتوان پاسخگویی به این علم چرا که 
تواند برای خود، هدف،  . علم نمی(5) بنیادی انسان ندارد
گویی به این  . برای پاسخ(4)بیین کند ماهیت و چرایی ت
بینی  بینی دینی کمک گرفت. در جهان ها باید از جهان پرسش
ی تاریخی گسترده دارد و  دینی و توحیدی، این مفاهیم سابقه
ت به آن پاسخ داده شده است. خدایی بودن و مبنای به دق
« چیستی»ترین پاسخ به مفهوم  آفرینش مستقل داشتن، عمیق
« چرایی»، پاسخ به (7) . عبودیت و معرفت(6) انسان است
ایت، سؤال از ی آفرینش است و در نه حضور انسان در صحنه
حضور انسان در آفرینش و کیفیت سبک زندگی « چگونگی»
او، با مفهوم خدایی شدن و الگوگیری از اسماء و صفات الهی 
 شود.   پاسخ داده می
اسماء و صفات خداوند اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع 
تواند چه اثری در  به عبارت دیگر، این موضوع میچیست؟ 
بینی توحیدی و  شته باشد که در جهانرشد شخصیت انسان دا
پاسخ در این است که حضور  دینی بر آن تأکید شده است؟
دهی  شکل ، درباورمندی به صفات اوفعال خداوند در زندگی و 
ی  به سبک زندگی سالم )بر مبنای اسالم( و ایجاد مؤلفه
                                                                 
2( Hana Aren’t 
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مطالعات نشان داده است که . مؤثر است« سالمت روان»
و  (8)شود  موجب ارتقاء سالمت روان می زندگی اسالمی سبک
ه های دیگر ارتباط دارد. ب سالمت روان با بسیاری از مؤلفه
عالوه سبک زندگی، نه تنها با سالمت روان، بلکه با سالمت 
. بدین ترتیب، چنانچه سبک (9)عمومی نیز ارتباط مثبت دارد 
زندگی بر مبنای توحید، صفات و اسماء اهلل شکل بگیرد، نه 
وان بلکه موجب ارتقاء سالمت تنها موجب ارتقاء سالمت ر
شود و چنانچه عامل سالمت عمومی و سالمت  عمومی نیز می
های دیگر )همانند رضایت  روان رشد کند، بسیاری از مؤلفه
ها  یابد. برای مثال، پژوهش زناشویی، شغلی و...( نیز بهبود می
 ،(10)نشان داده است که سالمت روان با رضایت زناشویی 
، (13)های شخصیتی  ، تیپ(12و  11)رضایت شغلی 
ارتباط  (14)، پیشرفت تحصیلی و عملکرد ورزشی بینی خوش
یی که در جمعیت ایرانی انجام شده  دارد. بر اساس مطالعه
کنندگان درجاتی از اختالل  درصد شرکت 8/29است، 
 1/28ی دیگری  . در مطالعه(15)ند ا هشناختی گزارش کرد روان
درصد دانشجویان مشکوک به درجاتی از اختالل روانی بودند 
(16) . 
شناسی با رویکرد  ی روان در مطالعات مرور پیشینه در حیطه
ی ابزار و مقیاسی برای سنجش صفات  نامه علمی، پرسش
بینی و رویکردهای  خداوند در انسان یافت نشد. زیرا در جهان
منهای خداوند و « علم»است؛ یعنی  1علمی صرف، علم دنیاگرا
، بنابراین، خدایی وجود (2)شود  مفاهیم ماوراءالطبیعی معنا می
ندارد که منشأ اثرگذاری باشد و یا دارای اسماء و صفاتی باشد 
که بتوان از آن الگوگیری کرد و برای آن مقیاسی داشت. به 
ی حاضر با هدف پر کردن این خأل جدی  همین جهت مطالعه
شناسی طراحی شده است، تا  ت علمی رواندر پهنای مطالعا
ی ابزار متناسب با جهان  بتواند از یک سو، به تولید علم و تهیه
اسالم بپردازد و از سوی دیگر، نگاه نوینی به مفاهیم و 
گیری از آن مفاهیم  های دینی عرضه کند تا بتواند با بهره ارزش





 -کاربردی با روش پیمایشی  -این مطالعه پژوهشی بنیادی 
. به دلیل آنکه هدف پژوهش ساخت و استتوصیفی 
هنجاریابی مقیاسی برای سنجش خداگونگی انسان با تأکید بر 
                                                                 
اگر  علم دینی و ،بینی دینی باشد اساس جهان طبیعت بر ی گر مطالعها (1
 یده می شود.نام (سکوالردنیاگرا )علم  ،بینی دینی باشد فارغ از جهان
ی طبقات اجتماعی اقتصادی بود،  اسماء و صفات الهی در همه
آماری شامل قشرهای مختلف اجتماع، اعم از ی  رو، جامعه ازاین
روستایی/شهری، زن/مرد و با تحصیالت دانشگاهی/بدون 
تحصیالت دانشگاهی بود. حجم نمونه، با استفاده از فرمول 
 های غیرآزمایشی حجم نمونه در پژوهش تعیین
نفر  05/0P˂، 400ی(، در سطح معناداری پیمایش/)همبستگی
یی در دسترس  که با استفاده از روش طبقه (17)برآورد شد 
های  کنندگان، افرادی با قومیت گیری شدند. شرکت ونهنم
درصد(، دارای  8/25مختلف اعم از شهرنشین و روستانشین )
درصد  15تحصیالت دانشگاهی و بدون تحصیالت دانشگاهی )
 2/28درصد کارشناسی،  7درصد کاردانی،  5/34سیکل، 
درصد دکتری(، مجرد و متأهل  8/1درصد کارشناسی ارشد و 
های  درصد مؤنث( و در رده 50رصد(، از هر دو جنس )د 5/56)
ی سنی( بودند. اطالعات  مختلف سنی )شش طبقه
های آمار  ها، با استفاده از روش نامه آمده از پرسش دست به
توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی 
سازی  ، دونیم2سازی اسپیرمن براون )آلفای کرونباخ، دونیم
ی آلفای بین دو  ، همبستگی بین دو فرم، محاسبه3گاتمن
 (5و بارتلت 4الکین ـ مایر کایسرـ نیمه، تحلیل عاملی، آزمون
 تحلیل شد. 
ی  ساخته ی محقق نامه ابزار استفاده شده در این مطالعه، پرسش
ی فهرست صفات  برای تهیهسنجش خداگونگی در انسان بود. 
یی صورت گرفت که  چهارگانهی مقیاس، مراحل  خداوند و تهیه
 عبارت بود از:
در این مرحله،  ی نخست، استخراج صفات خداوند: مرحله
های دعا همانند  تمامی صفات خداوند از منابع قرآنی و کتاب
ی صفات خداوند که  الجنان استخراج شد و دعاهای ویژه مفاتیح
ی هزار نام خداوند بود، همانند دعای جوشن کبیر،  دربردارنده
 مجیر و ... به دقت بررسی شد. 
فهرست صفات تهیه شده از اسماء  ی دوم، غربالگری: مرحله
و صفات خداوند، غربالگری شد؛ به دلیل آنکه بخشی از صفات، 
مخصوص ذات مقدس پروردگار بود و قابلیت دستیابی برای 
، «زنده کننده»هیچ انسانی نداشت )همانند صفت محیی 
، بنابراین، این دسته از «(زنده»و حی « میراننده»ممیت 
آوری  صفات، از فهرست حذف شد. برخی دیگر از صفات جمع
پوشی معنایی داشت، برای این دسته از  شده با صفات دیگر هم
                                                                 
2) Spearman brown 
3) Gutmann 
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ی معنای صفات  صفات نیز صفتی انتخاب شد که دربردارنده
 پوش باشد.    هم
از  یابی دقیق: ی فارسی و معادل ی سوم، ترجمه مرحله
ی دقیق  آمده عربی بود و به ترجمه دست ی که صفات بهآنجای
ی آماری مورد  فارسی نیاز داشت )به دلیل آنکه جامعه و نمونه
مطالعه فارسی زبان بودند( با استفاده از فرهنگ لغت عربی به 
 فارسی، بهترین معنای معادل گزینش شد. 
به دلیل ماهیت  ی چهارم، بازبینی و تأیید نهایی: مرحله
مطالعه، در انتخاب و غربالگری اسماء و صفات خداوند  دینی
شناسی فهرست صفات  الزم بود عالوه بر اینکه متخصصان روان
کنند، متخصصان  محتوایی می -آمده را بررسی روایی  دست به
حوزوی نیز آن را بازبینی کنند، تا چنانچه اشتباه احتمالی در 
وی داده باشد، یابی فارسی ر ی غربالگری و یا معادل مرحله
رو در این مرحله، برخی از صفات، از فهرست  اصالح شود. ازاین
نهایی متخصصان حوزوی و  حذف شد. حاصل تأیید
بندی  گویه بود که به مقیاسی با درجه 53شناسی،  روان
 لیکرت، تبدیل شد. 
کننده  روش پر کردن مقیاس به این صورت بود که شرکت
ت برخورداری خود از هر یک بایست به تعیین شدت و درجا می
نامه از خیلی کم تا خیلی زیاد  از صفات مندرج در پرسش
توانست  ها، می بپردازد. به این ترتیب، هر گویه از سؤال
ی  یی جداگانه از صفر تا پنج باشد. نمره ی نمره دربردارنده
ها به  ی سؤال های همه ی جمع نمره نهایی هر فرد، با محاسبه
 آمد.  دست می
ی مقیاس، مراحل هنجارسازی  سازی و تهیه از آماده پس
ی کار بدین صورت بود که نخست،  مقیاس صورت گرفت. شیوه
های عمومی شهر تهران )که امکان حضور افراد گوناگونی  مکان
های مختلف اعم از شهرنشین و روستانشین، دارای  با قومیت
 تحصیالت دانشگاهی و بدون تحصیالت دانشگاهی، از هر دو
های مختلف سنی وجود داشت( شناسایی شد؛  جنس؛ و در رده
ی این مقیاس، ساخت ابزاری بود که  چراکه هدف از تهیه
راد جامعه ی اف طور بالقوه قابلیت کاربرد گسترده برای همه به
یا اقلیت خاصی محدود نباشد. سپس  داشته باشد و به گروه
هر یک از  طور حضوری و انفرادی، برای گیرندگان، به آزمون
ی طرح دادند؛ و به ایجاد  افراد، توضحیات الزم را درباره
ها  نامه ی الزم برای مشارکت در پرکردن پرسش انگیزه
منظور رعایت مسائل اخالقی و تشویق  پرداختند. به
، به  دهندگان به دادن اطالعات دقیق و گزارش صادقانه پاسخ
 کنندگان گفته شد: شرکت
ها، به درج اطالعات شخصی  نامه پرسشدهی به  الف( در پاسخ
نیازی نیست و فقط ذکر اطالعات کلی )همانند جنس و سن( 
 کافی است. 
گونه تبعات بعدی و  ها هیچ نامه دهی به پرسش ب( پاسخ
مشکالت احتمالی نخواهد داشت و مطالعه صرفاً با رویکرد 
 پژوهشی طراحی شده است.
امه ن ز پرکردن پرسشدهندگان در هر مرحله ا د( چنانچه پاسخ
راحتی از آن  توانند به ، میی کار تمایل نداشته باشند به ادامه
 منصرف شوند.
طور تقریبی  نامه، به زمان الزم برای پاسخگویی به هر پرسش
یی که در اختیار  نامه پرسش 400دقیقه بود. از میان  10
ها، بدون  نامه درصد پرسش 75/2کنندگان قرار گرفت  شرکت







کنندگان شامل جنسیت،  شناختی شرکت اطالعات جمعیت
ها  نامه ی اعتبار پرسش وضعیت تأهل، وضعیت سکونت و درجه
گردآوری شده است. منظور از  1ی  در جدول شماره
هایی است که  نامه های نامعتبر در این جدول، پرسش نامه پرسش
اطالعات ناقص یا ناتمام بود و از پژوهش کنار گذاشته  دارای
شد. اطالعات مربوط به دو متغیّر سن و تحصیالت که هر کدام 
 .، آمده است2ی  دارای طبقات مستقلی بودند، در جدول شماره
 
شناختی نمونه به تفکیک جنسیت،  اطالعات جمعیت. 1جدول 






 % 50 200 زن
 % 50 200 مرد
 % 5/41 164 مجرد
 % 5/56 226 متأهل
 %8/25 103 روستانشین سکونت وضعیت
 % 5/71 286 شهرنشین سکونت وضعیت
 % 3 1 نشده مشخص سکونت وضعیت
 % 3/97 389 معتبر های نامهپرسش
 % 8/2 11 نامعتبر هاینامهپرسش
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شناختی نمونه بر اساس متغیّر سن و  اطالعات جمعیت. 2جدول 
 بندی تحصیالت به تفکیک طبقه
 
 کنندگانشرکت
 درصد فراوانی تحصیالت/ سن بندیطبقه
 % 5/54 218 30-15  سنی یدامنه
 % 20 80 40-31   سنی یدامنه
 % 5/14 58 50-41 سنی یدامنه
 % 7 28 60-51   سنی یدامنه
 % 1 4 70-61  سنی یدامنه
 % 3 1 80-71  سنی یدامنه
 % 15 60 سیکل
 % 5/34 138 کاردانی
 % 7 28 کارشناسی
 % 2/28 113 ارشد کارشناسی
 % 8/1 7 دکتری
 
 سنجش پایایی 
سنجی مقیاس در شاخص  های روان به منظور تعیین ویژگی
 یا های آلفای کرونباخ و روش تصنیف ضریب پایایی از روش
 آزمون استفاده شد. کردن دونیمه
آلفای کرونباخ یکی از  کرونباخ:الف( پایایی به روش آلفای 
قابلیت اعتماد  برای سنجش ها ترین و پرکاربردترین آزمون اصلی
که  رود به کار مییی ها نامه پرسشدر برای بررسی  واست 
های چند  پاسخو  است صورت طیف لیکرت طراحی شده به
داشته مقادیری بین صفر و یک تواند  دارد. آلفا میی ی گزینه
به و کند  گیری می سازگاری درونی را اندازه ه،باشد. این ساز
آزمون، یک  ی یکمعنای این است که تا چه حد تمام اجزا
ارتباط درونی  گیرند و با یکدیگر اندازه میمفهوم یکسان را 
الزم است  ،به کار گرفته شود یی نامه از اینکه پرسش پیش دارند.
 یاگر اجزا در آزمون سازگاری درونی آن مشخص شود.
به . (18) یابد ارزش آلفا افزایش می ،همبستگی داشته باشند
بیشتر  ها همبستگی مثبت بین سؤالاندازه میزان  هر طور کلی،
طور  بهخواهد شد و  ربیشت نیز شود، میزان آلفای کرونباخ
بیشتر  ها میانگین سؤال و یا پراکندگی هر قدر واریانس معکوس،
براین،  . عالوه(19) آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد ،شود
و  ها کاهش واریانس میانگین سؤال موجبافزایش حجم نمونه 
میزان پایایی  در نتیجه افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
ی این مقیاس، بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ،  آمده دست به
است که به لحاظ  ≥01/0Pدرصد در سطح معناداری  95/0
ی دقت پذیرفتنی و سازگاری درونی باالی  دهنده آماری نشان
 ، اطالعات مربوط به آلفای3ی  جدول شماره در   است.  مقیاس
 کرونباخ، گزارش شده است. 
 
 ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ. 3 جدول
 
 کرونباخ آلفای
 درصد فراوانی متغیّر
 95/0 380 معتبر هایپاسخ
 5/0 20 نامعتبر هایپاسخ
 95/0 - کل کرونباخ آلفای
 01/0 - معناداری سطح
 
براون و  -)ضریب اسپیرمن  1کردن ب( پایایی به روش دونیم
 های فرد الؤس ی همهطورکلی، در این روش  ضریب گاتمن(: به
در نظر گرفته های زوج آزمون دیگر  الؤس ی و همه یک آزمون
شود که  محاسبه میها  ضریب همبستگی بین نیمه شود و می
 .ضریب پایایی کل آزمون خواهد بود ی دهنده این ضریب نشان
جمله ضرایبی  از  ضریب گاتمنو  اونبر -  ضریب اسپیرمن
و  کردن ابزار سنجش قرار دارد دونیمه روش ی که بر پایه است
میزان در تحقیقات اصلی کند.  میزان ضریب پایایی را بیان می
در تحقیقات  و درصد 90تا  85 ضریب گاتمن مطلوب
منظور  بیان شده است. در این پژوهش، به درصد 80مقدماتی 
ها به دو  پایایی بر اساس این روش، سؤالی ضریب  محاسبه
دهنده، دو  گروه زوج و فرد تقسیم شد و برای هر فرد پاسخ
های زوج( به دست  های فرد و دیگری نمره نمره )یکی نمره
فرمول  ها با آمد. سپس ضریب همبستگی بین دو گروه از نمره
طور که در جدول  محاسبه شد. همانبراون  -من اسپیر
 شود، ضریب پایایی در سطح معناداری مشاهده می 3ی  شماره
01/0P≤  به  88/0در روش اسپیرمن براون و ضریب گاتمن
 .دست آمد که از نظر آماری، پذیرفتنی است
 
 سازی ضریب پایایی به روش دونیم. 4جدول 
 
براون و ضریب گاتمن -نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن   
 91/0 ی اول کرونباخ نیمه
 27 ی اول های نیمه گویهتعداد 
 92/0 ی دوم کرونباخ نیمه
 26 ی دوم های نیمه تعداد گویه
 78/0 همبستگی بین دو فرم
 88/0 براون -ضریب اسپیرمن 
 88/0 ضریب گاتمن
 53 ها تعداد کل گویه
 01/0 سطح معناداری
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 سنجش روایی )اعتبار(
گیری  ابزار اندازهن است که ایگر  اعتبار یک ابزار نمایانروایی یا 
  .(20) سنجد ی را میی تا چه اندازه سازه یا خصیصه
 و است انتزاعی مفهومی سازه روایی محتوایی و سازه:
 دارد نیاز ویژه های مقیاس یا متعدد های سؤال به آن سنجش
 بنابراین، دهد. پوشش را آن ها و ابعاد مؤلفه تک تک بتواند که
بررسی روایی محتوایی  های تعیین روایی سازه، کی از روشی
نظران به  با کمک صاحب پژوهشگربدین صورت که  .استآن 
 پردازد. و جامع و مانع بودن آن می شهای سنج بررسی گویه
طور که در قسمت ابزار توضیح داده شد، به منظور  همان
سنجش روایی محتوایی ابزار، از نظر متخصصان استفاده شد 
ها کنار گذاشته شد  گویه از کل گویه یکه بر اساس آن، تعداد
گویه تأیید نهایی شد. به دلیل آنکه روایی  53و در مجموع 
دارد، روایی اط نزدیک ارتب پوشی و روایی سازه هممحتوایی با 
سازه با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی شد. 
برای بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن و متناسب با فرضیات 
استفاده « ضریب همبستگی در مدل یک دامنه»پژوهش، از 
ها با یکدیگر در  بر این اساس، همبستگی تک تک گویه .شد
درصد به  P≥38/0ضریب همبستگی اسپیرمن یک دامنه، 
های کوچک از  برای نمونه ،تجربی ی طبق قاعده دست آمد.
 01/0های بزرگ از سطح  و برای نمونه 05/0داری سطح معنی
اری د سطح معنی اندازههر  چراکه شود. یا کمتر استفاده می
توان اطمینان بیشتری به واقعی بودن رابطه تر باشد، می پایین
های بزرگ سطح  بهتر است در نمونه ،رو ازاین؛ داشت
در این پژوهش، به  گرفته شود.مبنا در نظر  01/0داری  معنی
 1معناداری سطح از ،(=400Nدلیل بزرگ بودن تعداد نمونه )
 .استفاده شد 01/0
 عاملی سازه، تحلیل اعتبار بررسی دیگر روش :تحلیل عاملی
 گوناگون ریاضی های شیوه ی دهنده نشان عاملی تحلیل .است
 از متغیّرها یی مجموعه بین درونی های همبستگی تحلیل برای
رها معدودی از متغیّ ها بر حسب تعداد بستگیهم این تبیین و
فرضی است که  یرعامل متغیّ شوند. که عامل نامیده می است
به عبارت  گذارد. تأثیر میشده، ر مشاهده بر یک یا چند متغیّ
ج تعداد معدودی عامل از استخرا دیگر هدف تحلیل عاملی،
است. به منظور تعیین پوش  رهای هممیان تعداد زیادی متغیّ
 ـ کایسرـ مایراز روش  ها برای تحلیل عاملی مناسب بودن داده
   و روش بارتلت استفاده شد. 2الکین
                                                                 
1(  P-Value 
2) Kaiser Meyer Alkin (KMO)
 
همواره بین  شاخصاین مقدار  :الکین ـ مایر کایسرـ روش
 الکین ـ مایر کایسرـاگر  در صورتی که .در نوسان است 1و  0
ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد  داده ،باشد 5/0کمتر از 
ها متوسط  داده ،باشد 69/0 تا 5/0بود و اگر مقدار آن بین 
 ،باشد 7/0تر از  بزرگ و اگر مقدار این شاخص، است
ها برای تحلیل عاملی  های موجود در بین داده همبستگی
بر اساس اطالعات حاصل از جدول  مناسب خواهد بود.
است که نشان  93/0الکین،  ـ مایر کایسرـ، میزان 5ی  شماره
ها روش  دهد روش تحلیل عاملی، برای کاربرد در این داده می
 مناسبی است.
 
 بارتلت و روشالکین  ـ مایر کایسرـ . نتایج آزمون5جدول 
 
 93/0 الکین ـ مایر کایسرـ گیری بر حسب روش کفایت نمونه
 80/8367 آزمون کرویت بارتلت
 1378 3ی آزادی درجه
 000/0 سطح معناداری
 
های تشخیص  یکی دیگر از روش: این روش روش بارتلت
این فرضیه را  آزمون بارتلت، است.ها  مناسب بودن داده
ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق به  آیا آزماید که می
برای اینکه یک  یا وابسته؟رهای نابسته است ی با متغیّی جامعه
رها الزم است متغیّ ،مفید و دارای معنا باشد مدل عاملی
آزمون بارتلت مطلوب آن  ی فرضیه در پس همبسته باشند.
. اگر فرض صفر رد شود به این است که فرض صفر رد شود
توان از روش تحلیل عاملی برای این دسته از  معنا است که می
است قبل از تحلیل عاملی  بنابراین الزم استفاده کرد. متغیّرها
چه را بررسی کرد و چنانرها ماتریس همبستگی بین متغیّ
، سپس از روش تحلیل عاملی ها قابلیت الزم را داشت داده
، فرض صفر 5ی  های جدول شماره استفاده شود. بر اساس داده
 معنادار است. این بدان معنی است که روش تحلیل عاملی
های مطالعه دارد. مدل تحلیل  قابلیت کاربرد را برای داده
های  مؤلفه»عاملی مناسب برای این پژوهش، مدل شناسایی 
رها و دستیابی به متغیّ سازی خالصهکه هدف بود. چرا« اصلی
چرخش برای  بود.بینی  تعداد محدودی عامل برای اهداف پیش
 5س معیار کیزربر اسا استفاده شد. 4واریماکسها از روش  عامل
(1 (x) ˃ ،)12 بودند  1ی بیشتر از  عامل که دارای مقدار ویژه
(12m=  6ی . مقدار ویژه(21)(، برای چرخش انتخاب شدند 
                                                                 
3) df 
4) Varimax method 
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درصد به دست آمد  55/58تخراج شده عامل اس 12
(55/58₌(x).) 
عامل  12برای  1واریانس مربوط به هر عامل چرخیده
 گزارش شده است.  6ی  آمده در جدول شماره دست به
 
در  عامل استخراج شده 12های مربوط به واریانس  آماره. 6جدول 
 آزمون تحلیل عاملی
 
 2ها عامل Zچرخش
 کل واریانس ها عامل
 62/4 73/8 دار دیگران : دوست1عامل 
 34/3 31/6 : خوش خلق2عامل 
 34/3 31/6 : وفادار3عامل 
 26/3 15/6 : باگذشت4عامل 
 42/2 56/4 ی حقیقت : پذیرنده5عامل 
 39/2 52/4 : سخاوتمند6عامل
 35/2 44/4 رحم : دل7عامل 
 16/2 07/4 : خیرخواه8عامل 
 00/2 78/3 : مهربان9عامل 
 92/1 62/3 : مددکار10عامل
 70/1 21/3 : بلندطبع11عامل 








بر مبنای این رویکرد اصلی شکل گرفت که  پژوهش حاضر
شناخت و معرفت حقیقی به حضور خداوند در زندگی، اثر 
. شناخت و (22)تربیتی مؤثری در رشد شخصیت انسان دارد 
توان با  الگوگیری از اسماء و صفات خداوند، روشی است که می
استفاده از آن به این شناخت و معرفت حقیقی رسید و آن 
مفاهیم نظری را به مفاهیم عملی و کاربردی تبدیل کرد. در 
ی حاضر، پس از مراجعه به منابع اسالمی و حذف و  مطالعه
 53ماء الهی، در مجموع بازبینی تعداد بسیاری از صفات و اس
توانست مبنای همانندسازی و  صفت استخراج شد که می
آمده با در نظر  دست صفت به 53الگوگیری انسان شود. سپس 
یی در مقیاس  نامه های آماری مختلف به پرسش گرفتن شاخصه
لیکرت تبدیل شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل 
  صفت، عامل 12صفت،  53ان های اصلی، از می شناسایی مؤلفه
عامل شناسایی شده نشان  12اصلی در نظر گرفته شد. بررسی 
ی صفات  دهد که شاید بتوان این عوامل را به دو دسته می
درون فردی و بین فردی تقسیم کرد. بدین معنی که برخی از 
                                                                 
1) % of Variance _ Rotation Sums of Squared Loadings 
2) Rotation Sums of Squared Loadings 
یابد.  این صفات در روابط میان فردی بروز بیشتری می
رحمی، مهربانی،  یگران بودن، دلدار د هایی چون دوست عامل
خوش اخالقی، وفاداری، گذشت، سخاوت و مددکاری بیشترین 
کاربرد را در ارتباطات بین فردی و اجتماعی دارا است. در 
هایی مانند پذیرندگی حقیقت، خیرخواهی،  مقابل، عامل
ی درون روانی  بلندطبعی و قابل اعتماد بودن، بیشتر جنبه
ست بتوان از منظری دیگر، هر کدام از دارند. اگرچه ممکن ا
جا و  ی مقابل جای داد و با یکدیگر جابه این صفات را در طبقه
 یا در هم ادغام کرد. 
 12ی قابل توجه از نتایج تحلیل عاملی در استخراج این  نکته
بندی از صفات با مفاهیم قرآنی و  خوانی این طبقه عامل، هم
رویکرد اسالمی است. در آیات قرآن کریم، به تربیت و رشد 
شود.  انسان از دو بُعد درون فردی و بین فردی توجه می
زمان از یک سو، به  طور هم رو خداوند در آیات بسیاری به ازاین
مسائل درون روانی و عواملی که برای ساخته شدن شخصیت 
دهد. از سوی دیگر، به  انسان از درون الزم است تذکر می
عواملی که برای رشد انسان از بُعد بین فردی الزم است توجه 
 (23)کند. برای مثال پیوند همیشگی و دائمی نماز و زکات  می
شود. دستور به نماز، به عوامل درون  در آیات قرآن دیده می
فردی اشاره دارد و تأکید بر پرداخت زکات، ناظر به مسائل بین 
فردی و اجتماعی است. زکات نماد تمامی پرداخت اقتصادی و 
توجه کردن به وضعیت اقتصادی طبقات محروم و ضعیف 
آمده از پژوهش، برای  دست های به جامعه است. منطبق بر یافته
پذیری نسبت به طبقات ضعیف اقتصادی  ایجاد حس مسئولیت
ی  در رفتار بیرونی زکات، الزم است انسان بتواند در وهله
نخست صفاتی را در خود پرورش دهد؛ اینکه نسبت به بشریت 
اشد؛ از رحم ب مند و دل دار، مهربان، عالقه و انسانیت دوست
گذشت نماید و سخاوتمندانه به یاری  های خود نیازها و اولویت
ی  شود الزمه طور که مشاهده می و مدد دیگران برخیزد. همان
سازی تعدادی  یگیری رفتار بیرونی پرداخت زکات، درون شکل
از صفات خداوند همانند دوست داشتن، گذشت، سخاوت، 
مددکاری و رحم است. صفاتی که وقتی با یکدیگر ترکیب 
یی چون انفاق، صدقه و  مدارانه و ارزش شوند رفتار بین فردی
گیرد. جامعیت صفات قابل الگوگیری خداوند  زکات شکل می
برای انسان به حدی است که جمع بین آنها )عوامل درون 
گیری هویت انسانی  تواند به شکل فردی و بین فردی( می
مستقل و سبک زندگی اختصاصی بر مبنای اسماء و صفات 
انداز، صفات خداوند از مفاهیم  این چشم شود. ازخداوند منجر 
برای  اجرایی  و  کاربردی  های  آموزه به   شناختی  و  نظری
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 شود. همانندسازی و الگوگیری انسان تبدیل می
متفکران اسالمی معتقدند انسان در جهان آفرینش، دارای مقام 
الهی است که ذوب شدن در اسماء و صفات الهی و خلیفه 
. بر اساس این (24)الگوگیری از آن، اساس هویت انسانی است 
اصل، باور عمیق به صفات الهی در زندگی انسان )توحید 
افعالی(، سبک زندگی متفاوتی را برای او تولید خواهد کرد. 
ها و  ی چارچوب مجموعه»سبک زندگی عبارت است از 
های ساختاری در فکر و عمل و جامعه که برگرفته از  قالب
. (25)« و باورهای مبتنی بر آن نگرش است نگرش او به هستی
سبک زندگی، بر موضوعات مختلف مربوط به انسان مانند حل 
مسئله، واکنش به استرس و فشار؛ و سالمت و بیماری روانی 
طور اختصاصی  و به بینی دینی اثرگذار است. بر مبنای جهان
(؛ سالمت روان السالم فرمایشی از امام سید الساجدین )علیه
. ذکر خداوند، (26) عظمت خداوند است ذکرآدمی، در گرو 
نقش چشمگیری در ایجاد آرامش و دستیابی به سالمت انسان 
و « ذکر». در این گونه احادیث تأکید بسیاری بر (27)دارد 
نقش شگرف آن در سالمت انسان شده است. باید دانست که 
کر، ذکر کالمی درجات و سطوحی دارد. اولین سطح از ذذکر، 
اوصاف جالل و  نسان نام خدا وو زبانی است. بدین معنی که ا
آنکه  دونجمال او و اسماء حسنایش را بر زبان جاری کند، ب
. این نوع از ذکر، توجهی به مفاهیم و محتوای آن داشته باشد
. داردتربیت و رشد انسان نثیر چندانی در أو تکم ارزش است 
است و آن این است که انسان  ذکر معنویسطح دوم ذکر، 
ای آن نیز توجه کند؛ نست به معا زبانیکه مشغول ذکر  درحالی
ویژه اگر متوجه  هبدیهی است توجه به معانی و مفاهیم اذکار ب
تفاوت این مفاهیم و خصوصیت هر یک از آنها باشد، عمق 
. در تربیت انسان دارد بیشتریبخشد و آثار  بیشتری به ذکر می
ذکر قلبی آن است که  ؛قلبی استطح سوم، ذکر مرحله و س
توجه به پروردگار، نخست از دل بجوشد و سپس بر زبان جاری 
. این نوع از ذکر، باالترین اثر را در رشد انسان و سالمت دشو
ی ذکر و  بخشیدن به او در تمام سطوح دارد. بنابراین، در زمینه
که انسان به  ارتباط انسان با اسماء و صفات الهی، هر میزانی
های  حقیقت اسماء و صفات الهی پی ببرد و به سطوح و الیه
مند  از سالمت بهره تر آن راه یابد، به همان اندازه عمیق
شود. برای نمونه به برخی از آثار و پیامدهای حضور اسماء  می
 شود: و صفات خداوند در زندگی اشاره می
در »فرماید:  ( میالسالم : امام علی )علیهنیازی از مردم ( بی1
نیازی از خلق خدا هم  هر دلی که معرفت خدا جای گیرد، بی
. علت اصلی بسیاری از مشکالت (28)« تجای خواهد گرف
ارتباطی افراد، احساس نیاز و وابستگی به دیگران، یا دلبستگی 
های دیگران است. تا حدی که اگر انتظارات فرد، از  به داشته
دیگری برآورده نشود، ممکن است در روابط بین فردی 
که اگر انسان، به  افسردگی، تنش و کینه به وجود آید. درحالی
عامل ، خداوند تنهاصفت خداوند باور عمیق پیدا کند که  این
، این اختالالت به وجود (26)هر دریافت و فقدانی است 
خداوند را عامل اثرگذاری هر سبب  نخواهد آمد. اگر انسان،
بداند و دیگران را تنها اسباب و وسایلی از سوی خداوند بداند 
ی الهی، آن اسباب اثرگذار واقع  که در صورت خواست و اراده
تواند بگشاید و دری  دری را که تو ببندی کسی نمی)»شود  می
(، دچار چنین (26)« تواند ببندد را که تو باز کنی کسی نمی
 مشکالتی نخواهد شد.
بیانگر  شاخصی است که رضایت از زندگی: مندی ( رضایت2
نگرش مثبت فرد نسبت به جهانی است که در آن زندگی 
ها  نسبت به داشتهاحساس خشنودی  . به عبارت دیگر،کند می
های زندگی در حالت کلی  ها و محرومیت ها، موفقیت و نداشته
در استان گیالن انجام  1394یی که در سال  است. در مطالعه
درصد  4/12شد، مشخص شد که میزان رضایت از زندگی 
درصد زیاد  3/37درصد متوسط و  3/50دهندگان کم،  پاسخ
. بر اساس این مطالعه، بیش از نیمی از افراد جامعه از (29)بود 
که معرفت عمیق و  زندگی خود رضایت نداشتند. درحالی
شناخت نسبت به صفات خداوند و حضور این باورها در زندگی 
امام شود.  گیری و افزایش رضایتمندی می انسان، موجب شکل
به خدای داناترین مردم نسبت »: فرماید ( میالسالم علیه)صادق 
متعال کسی است که بیش از همه از قضا و قدر الهی راضی 
 .(30)« باشد
: باورمندی به صفات خداوند و تالش( کفایت، کارآمدی و 3
تالش و پویایی را در انسان فعال ی  ی او، انگیزه حضور گسترده
ام علی )علیه امشود.  هدفی می کند و مانع افسردگی و بی می
کنم از کسی که ادعای شناخت  تعجب می»فرماید:  می السالم(
« کند خدا را دارد، اما برای زندگی ابدی آخرت تالشی نمی
بینی توحیدی و دینی، زندگی دنیوی، مقدمه و  . در جهان(31)
های آدمی در حیات  اسباب گذار به زندگی بعدی است و تالش
نشیند و انسان جز بازتاب رفتار خود، چیز  بعدی به نتیجه می
 (.32دیگری دریافت نخواهد کرد )
: به هر میزان که های شخصیت ( از بین رفتن آسیب4
شناخت توحیدی انسان نسبت به صفات خداوند بیشتر شود، 
ماند. برای  های شخصیت در امان می به همان اندازه از آسیب
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هر چه انسان عظمت  وند است؛حقیقی خدامعرفت خودشیفته، 
د بیشتر درک خواهد کر خدا را بیشتر بشناسد حقارت خود را 
ماند، بلکه انسان  و دیگر جایی برای خودشیفتگی باقی نمی
فرماید:  السالم( می شود. امام علی )علیه موحد خداشیفته می
معرفت حقیقی خدا با معرفت نفس ارتباط تنگاتنگی دارد و هر 
حقارت خود را  ،انسان بیشتر خدا را به عظمت بشناسدچه 
برای کسی که عظمت خداوند را  .بیشتر درک خواهد کرد
 درستی بلند شایسته نیست که بزرگی نماید. به ،شناخته است
دانند آن است که در برابر  مرتبگی کسانی که عظمت او را می
 . (33)د او فروتنی کنن
برای روشن شدن موضوع، به نقش اثرگذار یک صفت از اسماء 
 شود: اشاره می« حکمت»خداوند یعنی صفت 
 علمى هاى پیشرفت در تواند حکمت مى صفت الف: توجّه به
نسبت به اسرار جهان هستى اثر عمیقى  او آگاهى و انسان
بگذارد و به علم و دانش بشرى عمق و شتاب و سرعت 
 شگرفبناى باشکوه و  دبدان انسان زیرا وقتى. بیشترى ببخشد
و در جاى جاى آن اسرار  ؛دستى ساخته را معمار چیرهآفرینش 
، هرگز از کنار موجودات و حوادث است هحکمت به کار برد
 یک افتادن تواند از می که آنجا تا گذرد، نمى تفاوت جهان، بى
عمومى و قوانین  ی جاذبه قانون ،مانند آن و درخت از سیب
 د.مهم دیگر را کشف کن
 مشکالت گذارى، توجّه به حکمت خداوند در تشریع و قانون :ب
 در را فشارهای زندگی تحمّل و سازد آسان مى را عمل به آنها
 انسان د؛ چراکهکن می بخش لذت او کاربستن دستورهای به راه
 دستورها و ها برنامه آن تمام رسد که به این شناخت عمیق می
 ،اگر داروى تلخى تجویز کرده است، بزرگ حکیم آن سوى از
 ،تکلیف نموده را کار پرمشقّتى اگر واست  بخش داروئى حیات
 .دهنده است آفرین و تکامل سرانجام راحت
 های تنشو  بحرانتوجّه به این وصف به انسان در برابر  :ج
 چراکه دهد؛ مى کنترلو صبر و آوری  تاب ،مقاومت ، توانناگوار
و همین احساس او  نیست حساب بى اینها از یک هیچ داند مى
که گاهى تصوّر آن انسان را از پاى  فشارهاییرا براى غلبه بر 
 دهد. مى یارى وردآ در مى
جز از  است که خداوند قرب انسان، براى مقام افتخارترین پر :د
توجّه به حکیم ت. نیس پذیر امکان الهیطریق تخلّق به صفات 
حکمت روى  و علم  به که کند بودن خدا انسان را دعوت مى
د و شاید به همین دلیل قرآن شوآورد و متخلّق به اخالق او 
و  است یاد کرده (کثیر )نیکى فراوان مجید از حکمت به خیر
کند و هر  به هرکس که بخواهد حکمت عطا می فرماید: مى







توان به موارد ذیل اشاره  می پژوهش حاضر های از محدودیت
آوری اسماء و صفات خداوند  . نخست آنکه گزینش و جمعکرد:
گیر و  از متون اصلی اسالمی شامل قرآن و ادعیه، فرایندی وقت
آوری  بود. چراکه باید تمامی صفات به درستی جمعحساس 
ی بعدی الزم  شد. در مرحله شد و هیچ کدام فروگذار نمی می
نظران تفسیر هر یک از صفات را تأیید کنند. چراکه  بود صاحب
همتای  بسیاری از صفات و اسماء خداوند، مخصوص ذات بی
گنجد. چالش دیگر، در  ی بشری نمی اوست و در محدوده
مه و برگردان صفات عربی به فارسی و گزینش بهترین ترج
معنا بود. چراکه وقتی چند صفت که در عربی هر کدام کنه 
شد معنای  معنای متفاوتی داشتند، به فارسی ترجمه می
آمد. برای مثال، صفت رحمان  یکسان و مشترکی به دست می
د و ناظر به عمق و ژرفای معنایی متفاوتی دار و رحیم، هر یک
های لغت  ک جنبه از رحمت خداوند است؛ اما در فرهنگی
عربی به فارسی همگی معادل بخشنده یا مهربان ترجمه شده 
بود که در اینجا الزم بود یا صفات در ظاهر مشابه، در هم 
یا  ؛ی فارسی در ترجمه به دست آید ادغام شوند و یک واژه
ه طور جداگانه و به صورت یک صفت مستقل در نظر گرفت به
ها و توجه به  شود. به دلیل وجود این دست از حساسیت
یی، تعدادی از  های ترجمه گزینش معنایی مناسب و محدودیت
ی بازبینی کنار گذاشته  نظران در مرحله صفات به کمک صاحب
ی حاضر در صدد آن بود تا به مفاهیم و مضامین  شد. مطالعه
می و دینی دینی با نگاه جدیدی بنگرد و از غنای معارف اسال
در جهت رفع آسیب و افزایش رشد جامعه استفاده کند. 
های دیگر و با  شود این مقیاس در جمعیت پیشنهاد می
ی اولیه،  شناختی متفاوتی نسبت به جامعه های جمعیت ویژگی
های متعدد، به صورت ابزار  هنجار شود و پس از هنجاریابی
ی  عهی مطالعات سالمت روان در جام پژوهشی در حیطه
های پژوهش نشان  اسالمی، استفاده شود. به طور کلی، یافته
تواند ابزاری قوی در جهت سنجش  داد که این مقیاس می
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شناسی که  ی و روان نظران حوزو پژوهشگران، از تمامی صاحب
ی گزینش  در تمامی مراحل ساخت و هنجاریابی به ویژه مرحله
اند، به عالوه تمامی افراد  و غربالگری صفات، یاریگرشان بوده










1.Golshani M. From secular science to religious 
science. Tehran: Institute of Humanities and Cultural 
Studies;1370. (Full Text in persian) 
2. Fereydouni  MR. The Consciousness of Inborn 
Poverty and its Effect on Human Verbs and Attitudes 
in the Viewpoint of Allameh  Tabataba'i. Religious 
thought. 1388;5(19):163-86. (Full Text in persian) 
3. Mousavi Khomeini R. Description of forty hadiths. 
Tehran: institute for the Setting up and Publication of 
Imam Khomeini's Works;1371. (Full Text in persian) 
4. Ansari MA. Radiation of Prophetic Authority  .
Mashhad: Bayan hedayt noor; 1391. (Full Text in 
persian) 
5. Golshani M. Science and Religion and Spirituality 
on the eve of the 21st Century. Tehran: Institute of 
Humanities and Cultural Studies; 1385. (Full Text in 
persian) 
6. Holy Quran Tehran: Mahshad;1380, Hujurat  49:17. 
(Full Text in Arabic) 
7. Holy Quran Tehran: Mahshad;1380, Ahariyat 51: 56. 
(Full Text in Arabic) 
8. Hosseinzadeh A, Sedighi Arfaie F, Yazdkhisati A, 
Nourmohammadi Najafabadi M. The relationship 
between Islamic lifestyle and mental health and 
resilience of students of Kashan University. 
Psychology and Religion. 1395;9(1):Successive 33. 
(Full Text in persian) 
9. Samimi R, Mesroor Roodsari D, Hosseini F, 
Tamadonfar M. Relationship between lifestyle and 
general health of students. Nursing Iran. 1385; 48 
(19):83-93. (Full Text in persian) 
10. Shahi A, Ghaffari A ,Qasemi Falavarjani K. 
Relationship between mental health and marital 
satisfaction. Kermanshah University of Medical 
Sciences. 1390;15(2): 119-26. (Full Text in persian) 
11. Hobi M, Moghaddasi H, Hatami HR, Azad 
Marzabadi A, Anissi J. Investigating the relationship 
between job satisfaction of employees and family 
mental health in a military unit Military psychology. 
1390;2(5):57-66. (Full Text in persian) 
12. Siavash Poury Y, Dastoorani M. The Relationship 
between Personality Characteristics and Mental Health 
with Employee's Job Satisfaction. Supervision and 
Inspection. 1391;20 (6): 109- 34. (Full Text in persian) 
13. Tehrani H, Shojaeizadeh D, Hosseini S, 
Aliizadegan S. The relationship between mental health 
and personality type and life events  of nurses working 
in emergency services of 11 5 Tehran. Nursing of Iran. 
1391;25(75):52-9. (Full Text in persian) 
14. Hosseini S, Kazemi S, Shahbaznejad L. 
Investigating the relationship between exercise and 
mental health of students. Mazandaran University of 
Medical Sciences. 1385;16(53): 97-104. (Full Text in 
persian) 
15. Tavousi M, Hashemi  A, Naghizadeh F, Montazeri 
A. Mental Health Status of the Urban Population: A 
National Study. Payesh. 1395;15(3):233- 9. (Full Text 
in persian) 
16. Dadkhah B, Mohammadi M, Mozafari N. Mental 
Health Status of Students in Ardabil University of 
Medical Sciences. Ardabil University of Medical 
Sciences. 1383;6(1):31-6. (Full Text in persian) 
17. Maleky Afzali H, Majdzadeh R, Fotohi A, Tavakoli 
S. Methodology of Applied Research in Medical 
Sciences. Tehran: Tehran Medical Sciences; 1384. 
(Full Text in persian)  
18. Arab Zuzeni M ,Hassanipur S, Baghi V. 
Understanding the Cronbach Alpha Concept: The 
Necessity for Original Research Studies. Iranian 
Journal of Medical Education. 1393;14(9):831-2. (Full 
Text in persian) 
19. Green S. An appropriate alpha for retest data. 
Psychology method. 2003;8(1) :88-101. 
20. Mohammad Beigi A, Mohammad Salehin N, Ali 
Gol M. Validity and reliability of various tools and 
methods of measuring them in applied health research. 
Rafsanjan University of Medical Sciences 
1393;13:1153-70. (Full Text in persian) 
21. Biabangard A. Research method in psychology and 
education. Tehran: Duran;1389. (Full Text in persian) 
22.  Functions of the belief in monotheism in life from 
the perspective of verses and narrations [Internet].1393. 
Available from:  
http://pajoohesh.howzehtehran.com/Files/mahfel.php?i
dVeiw=4864&level=4&subid=4864. 
23. Holy Quran  Tehran: Mahshad;1380, Baqarah 2:43. 
(Full Text in Arabic) 
24. Amin Dinh G, A, Javadi Amoli A. The true life of 
man in the Quran. Qom: Asra;1394. (Full Text in 
persian) 
25. Bakhtiyarand M. Analytical study of the role and 
place of teaching thinking in Islamic lifestyle. Ahvaz: 








  ی پژوهش در دین و سالمت مجله                                                                           1397، تابستان 3ی  ، شماره4ی  دوره
69 
...بی مقیاس اسالمی سنجش خداگونگی ساخت و اعتباریا   69 -56: 1397(، 3)4و همکاران/ پژوهش در دین و سالمت؛  انصاری
26.  Sahifeh Sajjadieh  Imam Sajjad. Qom: Ghaem Al 
Muhammad; 1383. (Full Text in Arabic) 
27. Naghavi g. The role of monotheism in human life 
from the perspective of the Quran. Qom :Islamic 
Information and Documentation Center ,Research 
Assistant, Islamic Propaganda Office;1391. (Full Text 
in persian) 
28. Amidi A. The description of the researcher Jamal 
al-Din Muhammad Khansari on the rhythm of the rock 
and the moon. Tehran: Tehran University. 1384. (Full 
Text in persian) 
29. Sojoodi A, Massoumi Rad R, Avaardideh S, Abdi 
F. A Survey on Social Factors Affecting Life 
Satisfaction: Case Study of Payame Noor University 
Students. The growth of psychology. 1394;4(12):19-
30. (Full Text in persian) 
30. Coleini Razi A. Sufficient Principles. Tehran: 
Elmieh Islamieh; 1356. (Full Text in Arabic) 
31. Allaysi Alvaseti E. Ayoun al-Hakam and Al-
Mequah. Qom: Dar al-Hadith; 1376. (Full Text in 
Arabic) 
32. Holy Quran. Tehran: Mahshad; 1380, Najm 53:39. 
(Full Text in Arabic) 
33. Makarem shirazi N. Message of the Qur'an: A New 
Method in the Quran's Thematic Commentary. Tehran: 
Dar alketab-Islamiy;1377. (Full Text in persian) 
 
 
 
 
 
 
